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ABSTRAKTI
Investimet e huaja direkte luajnë një rol shumë të rëndësishem në zhvillimin ekonomik të një
vendi, e sidomos për ato shtete të cilat gjenden në proces të tranzicionit. Në këtë punim do të
shtjellohen procesi i investimit, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në ekonominë e një vendi e
në këtë rast Kosova.
Qëllimi i këtij studimi ështe të tregoj në aspektin teorik lidhjen e investimeve të huaja direkte
me rritjen ekonomike të një vendi, qasjen e Kosovës ndaj investimeve të huaja direkte në
aspektin ekonomik, ligjor e social, si dhe efektet pozitive dhe negative të tyre në Kosovë
Në këtë punim është shfrytëzuar literatura shkencore e një spektri të gjerë që ka të bëjë me këtë
rast studimi. Po ashtu janë shfrytëzuar edhe studimet e instituteve shkencore, raportet vjetore
të instuticioneve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare si dhe të dhënat e publikuara në
internet.
Në këtë punim është përdorë metoda e analizës. Metoda krahasuese është përdorur në
krahasimin e investimeve të bëra në vend në periudha të caktuara kohore.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Në këtë kohë kur globalizimi dhe zhvillimi i hovshëm i teknologjisë po e kaplon botën
dita ditës, njeriu vazhdimisht duhet përsosur aftësitë e tija që në mënyrë profesionale të
vazhdojë rrugën në tregu e mbijetesës. Duhet pasur parasysh që familja si një indikator
primar në arsimimin e një personi ka rol të madh dhe shumë të rëndësishëm. E njëjta vlen
dhe për mua. Kam një mirënjohje të thellë ndaj tyre pasi që asnjëherë nuk kanë kursyer
ndihmën e tyre në kurrfarë aspekti dhe më kanë mbështetur edhe atëherë kur unë humbja
shpresat.
Kolegji për Biznes dhe Teknologji, tani pas tre vitesh mendoj që ka qenë një zgjedhje
mjaft racionale për t’i përfunduar studimet pasi që me njohuritë që kam fituar gjatë
studimeve kam kaluar një rrugë të gjatë drejt formimit tim profesional. Aplikimi i këtyre
njohurive po gjen zbatim të madh në tregun e punës gjë që po më ndihmon shumë për një
planifikim më të suksesshëm të karrierës sime në vazhdim. Hulumtimet, studimet,
ushtrimet e shumta kanë qenë pjesë e studimeve gjatë këtyre viteve të cilat i kemi punuar
në një frymë të këndshme të shoqërisë dhe kanë qenë mjaft të suksesshme. Studimet nuk
kanë dhe shumë kuptim atëherë kur vërtet nuk i jeton ato së bashku me rrethin dhe nuk i
ndan me ta. Ndihma që i kemi ofruar njëri tjetrit ka bërë që sot secili të jemi më i
suksesshëm se tjetri dhe me një gëzim të veçantë të presim momentin kur do të
kurorëzohen me diploma punët tona disavjeçare.
Gjithmonë duhet pasur mirënjohje për të gjithë ata që kanë një kontribut drejt rrugës së
nisur. Profesorët janë ata të cilët në shumë mënyra drejtojnë dijen tonë dhe si rezultat të
saj dhe karrierat tona. Jam shumë falënderuese për gjitha ato kontribute që kanë në dijen
time dhe për punën e tyre të palodhshme me ne. Një falënderim i veçantë duhet t’i
kushtohet Mentorit tim për këtë temë, profesoresha Leonita Braha e cila nuk kurseu
ndihmën, idetë, sugjerimet dhe mendimet e saj në lidhje me këtë punim të diplomës.
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1. HYRJE
Investimet e huaja direkte janë një segment shum i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të
një vendi, përshkak të efekteve që sjellin këto të fundit. Investimet e huaja direkte janë
një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarje, e cila funksionon jasht territorit të
vendit të investitorit.
Investimet e huaja direkte janë një fenomen relativisht i ri, i cili ka patur një zhvillim të
hovshëm në rritje në vitet në vazhdim. Nxitur nga ndryshimi i teknologjisë, liberalizimi i
tregjeve, konkurrenca globale, investimet e huaja direkte luajnë një rol kyq në procesin e
integrimit global ekonomik. Ato krijojnë efekte si në vendet pritëse ashtu edhe në ato
investuese. Efektet në vendet pritëse janë të rëndësishme si për nga llojllojshmëria e tyre
ashtu edhe për nga rëndësia ekonomike, politike dhe sociale që ato gjenerojnë. Përftimi i
këtyre efekteve nuk vjen automatikisht por ndikohet nga realizimi i disa kushteve
specifike. Rritja e investimeve të huaja është objektiv kyq për zhvillimin ekonomik të një
vendi dhe prioritet strategjik i qeverive. Përthithja e këtyre investimeve kërkon politika
dhe strategji të mirëpërcaktuara, përmirësim të vazhdueshëm në kuadrin ligjor dhe
instuticional, stabilitet dhe rritje ekonomike të qëndrueshme, përmirësim dhe modernizim
të infrastrukturës si dhe përmirësime në klimën për mjedisin e biznesit dhe investimeve.
Investimet e huaja direkte ndikojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e pagave
të punëtorëve, lehtësimin e mënyrës së jetesës etj. Investimet e huaja direkte zakonisht
kontribuojnë në zhvillimin e sektorit prodhues të vendit pritës të investimeve. Investimet
e huaja direkte luajnë një rol të rëndësishëm në kontestin e rritjes së produktivitetit të
vendeve pritëse. Kompanitë e këtyre vendeve kanë mundësi të eksplorojnë tregje të reja,
të huaja dhe në këtë mënyrë të gjenerojnë më shumë të ardhura.
Investimet janë bazë kyqe për zhvillimin ekonomik të një shteti e në veqanti për ato shtete
që janë në tranzicion siç është Kosova. Kosova ka potencial të madh për tu bërë vend kyq
për investime të huaja direkte si dhe të tërheqë informacione, kapital dhe teknologji.
Investimet e huaja direkte paraqesin mënyrën më efektive për të krijuar vende të reja të
punës në Kosovë si dhe për të krijuar kushte për rritje të zhvillimit ekonomik në të
ardhmen.
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Investimet e huaja direkte (IHD) kuptohen si organizim i mjeteve monetare me qëllim të
përfitimt të normave të interesit jasht vendit të investitorit, kështu duke ndikuar në
zhvillim ekonomik të atij vendi ku bëhet investimi. Përveç përfitimeve materiale,vendi
në të cilin investohet ai përfton edhe në zhvillimin e resurseve humane (Domniku, 2011).
Kosova është në përpjekje të vazhdueshme për të krijuar politika zhvillimore dhe masa të
tjera të rëndësishme për të krijuar një ambient të përshtatshëm biznesi dhe klimë sa më të
favorshme intensive.
Qëllimi i këtij punimi është që të tregojë në aspektin teorik rëndësinë e Investimeve të
Huaja Direkte në zhvillimin ekonomik të një vendi, rëndësinë e tyre në aspektin e
zhvillimt ekonomik, faktorët të cilët e përcaktojnë ‘sjelljen’e Investimeve të Huaja
direkte, efektet e tyre pozitive apo negative për Kosovën në veçanti.
Ky punim është strukturuar në kapituj. Fillimisht jepet një prezentim i Investimeve të
Huaja Direkte. Niset me një studim të ambientit biznesorë në përgjithësi për të dalë
pastajë tek Investimet e Huaja Direkte në Evropë. Vazhdohet me karakteristikat dhe
veçoritë e ambientit biznesorë në Kosovë. Në këtë aspekt shikohet dhe analizohet fakti
pse të investohet në Kosovë për të bërë biznes, duke listuar lehtësitë dhe pengesat që
shfaqë vendi ynë. Së fundi renditen konkluzionet dhe rekomandimet që dalin si rrjedhim
i kësaj analze.
Qëndrimi i përgjithshëm i mbajtur në këtë punim është i orientuar më shumë nga një
kërkim cilësor. Gjithsesi ky punim përfshinë edhe elemente të kërkimit sasior, si analiza
e të dhënave statistikore dhe përpjekje për të shpjeguar ecuritë e për të dhënë strategji të
mundshme. Përgjithësisht është punuar për të gjetur informacion më të përditësuar të
mundshëm. Është ndjekur metoda e kërkimit e bazuar në kërkimin dytësorë në vend të
pyetësorëve apo vrojtimeve, ku flitet për rastin e Kosovës për arsye objektive.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Mbajtja e bizneseve ekzistuese, tërheqja dhe krijimi i bizneseve të reja është ngusht i
lidhur me mjedisin insuticional për zhvillimin e veprimtarive. Të gjitha vendet të cilat
kan kaluar apo janë në fazën e tranzicionit me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik si
dhe rritjes së shkallës së punësisë vazhdimisht duhet të bëjë përpjekje që të krijoj një
ambient më të favorshëm afarist për biznese.
Kosova si një vend i pazhvilluar i cili ndodhet në fazën e përfundimit të tranzicionit, me
qëllim të përshpejtimit të uljes së papunësisë si dhe të rritjes ekonomike ka nevojë për
valorizimin e resurseve te saj, në radhë të parë duke i mbajtur dhe zhvilluar bizneset
egzistuse, sikurse edhe krijimit dhe tërheqjes së bizneseve të reja. Krijimi i një ambienti
të përshtatshëm është parakusht i domosdoshëm në këtë drejtim.
Dihet që Kosova përballet me sfida serioze ne fushën e ekonomisë, mirëpo kur flitet për
çështjen e “investimeve të huaja”patjetër që duhet të merren parasyshë edhe disa faktorë
qoftë të brendshëm apo të jashtëm, të cilët ndikojnë në nivelin e investimeve. Kosova ka
tërhequr një shumë të konsiderueshme të investimeve të huaja direkte, kryesisht për
blerjen e ndërmarrjeve përmes privatizimit, kurse mjetet e grumbulluara nga ky proces
nuk janë mobilizuar për financimin zhvillimit ekonomik, por janë mbajtur jashtë vendit
si: Fondi i privatizimit (Morina & Iseni, 2015).

2.1 Investimet e huaja direkte (IHD) historiku

Nëse marrim në konsideratë që investimet janë faktori kyc në zhvillimin ekonomik,
atëherë duhet të pranoher se efikasiteti ekonomik varet prej shkallës së investimeve në
një vend. Me efektivitet të investimeve, nënkuptojmë lidhjen në mes të kapitalit pra
fondeve materiale bazë dhe prodhimin. Në anën tjetër mund të kuptohet edhe si relacion
në mes të konsumit të kapitalit dhe efektit ekonomik të investimeve (Neziraj, 2016).
Investimet e huaja direkte paraqesin angazhimin e mjeteve financiare monetare të një
personi juridik apo fizik në një shtet tjetër që nuk është selia apo qendra e zhvillimit
biznesor të investitorit (Domniku, 2011).
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Investimet e huaja direkte konsiderohen si një nga boshtet më të rëndësishme të
ekonomisë së një vendi. Investimet e huaja direkte sigurojnë kapitalin e nevojshëm për
rritjen e ekonomisë dhe zhvillimin teknologjik të një vendi.
Investimet e huaja direkte janë karakteristikë e vendeve në të cilën ekonomia është në
fazën e parë të zhvillimit, dhe ku propabiliteti që ato investime të jenë më fitimprurëse
është më i madh. Investimet e huaja janë burim shumë i rëndësishëm i të ardhurave,
punësimit, zhvillimit teknologjik dhe modernizimite. Fluksi i madh i investimeve të huaja
direkte është një faktor shumë i rëndësishëm për rritjen ekonomike veçanërisht në
ekonomitë e vogla dhe të pazhvilluara. IHD-të përcaktohen edhe si një zhvillim i tregjeve
financiare në një kuadër më të integruar në nivel global si rezultat i rritjes si liberalizimit
të kontrollimeve në këmbim të hyrjes në treg.
Investimet e huaja direkte mund të bëhen nga një person fizik i cili ka fonde të
mjaftueshme dhe ide të ndryshme realizuese në atë investim, nga një firmë e cila ka
qendra në shtete të ndryshme dhe që ka potencial të madh zhvillimor konkurues edhe në
treg kombëtar dhe ndërkombëtar. Hartimi i politikave makroekonomike favorizuese për
investitorët potencial si dhe stabiliteti ekonomik janë një ndër pikat kyqe që IHD të jenë
më të mëdha.
Investimet e huaja direkte janë burim kryesoë i rritjes së kapitalit në vendet e zhvilluara,
për arsye se përbëjnë një pako të teknologjisë më bashkëohore ,teknikave të reja
menaxhuese, diversitet të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme etj, që të gjitha së
bashku ndikojnë në rritjen totale të të gjithë faktorëve të prodhimit në shtetin pritës
(Domniku, 2011).
Një investim direkt i lejon tregjet e jashtme që të kenë përparim në shumë forma.
Zakonisht IHD përfshijnë pjesëmarrjen në menaxhim, transferim të teknologjisë dhe të
njohurive eksperte. Më gjerësisht IHD përfshijnë ‘’bashkim apo blerje,ndërtim të
ndërtesave të reja, riinvestimin e fitimeve të fituara nga veprime jasht vendit dhe nga
huadhënie brenda kompanisë. Në një kuptim të ngushtë, IHD i referohen vetëm ndërtimit
të ndërtesave të reja. Shifrat numerike të IHD, bazuar në përkufizime të ndryshme nuk
janë lehtësisht të krahasueshme.
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Investimet e huaja direkte janë një investim i drejtpërdrejtë në prodhimin të biznesit në
një vend nga një individ apo kompani e një vendi tjetër, ose duke blerë një kompani në
vend të synuar ose duke zgjeruar operacionet e një biznesi ekzistues në atë vend.
Në mënyrë tipike investimet e huaja tregojnë se si të huajt marrin një rol aktiv në
menaxhimin e një pjese të investimeve të tyre. Investimet e huaja zakonisht ndodhin midis
atyre vendeve që kanë zhvillim ekonomik relativisht të barabartë (Invest, 2010).
Investimet e huaja direkte mbeten një nga faktorët më të rëndësishëm të ekonomiksit të
globalizimit. Në vendet në zhvillim, IHD-të konsiderohen nga studiuesit dhe nga
politikëbërësit. Si katalisti kryesorë i zhvillimit ekonomik dhe përdoren për transferimin
e teknologjive të reja dhe aftësive menaxhriale, rritjen e cilësisë dhe produktivitetit, si dhe
zgjerimin e aksesit në tregjet botërore. Po ashtu niveli i lartë i IHD-ve në një ekonomi
është tregues i rëndësishëm i stabilitetit ekonomik (Zeneli, 2016).
Evidencat empirike dhe studimet tregojnë se efektet e IHD-ve varen nga kushtet e
vendeve pritëse, duke nënvizuar se benefitet nuk janë automatike dhe të një trajtshme për
të gjitha vendet, sektorët apo komunitetet. Në të vërtetë, janë politikat kombëtare dhe
arkitektura ndërkombëtare e investimeve që janë shumë të rëndësishme, si për të tërhequr
IHD-të por edhe për të marrë benefitet e plota të tyre (Zeneli, 2016).
IHD-të janë burim kryesorë dhe dinamik për arritjen e investimeve dhe kapitalit për vndet
në zhvillim. IHD-të pervec investimit fillestar, pasohen edhe nga lëvizje ndërkombëtare
kapitali, nga lëvizje e aftësive menaxheriale, teknologjike etj. IHD-të kanë një ndikim
shumë të madh në transformimin e ekonomive, gjë që do të thotë se prania e tyre ka
transformuar rrënjësisht modelin ekonomik të vendeve ish-komuniste. Investimet e huaja
lejojnë përparimin dhe hapjen e ekonomive në nivele ndërkombëtare duke ndihmuar në
zhvillimin ekonomik të vendit pritës. Investimet e huaja luajnë një rol vendimtarë në
rritjen e të ardhurave dhe fitimeve duke lehtësuar aksesin në tregje të reja dhe duke rritur
eksportet.
Investimet dhe investitorët e huaj nuk janë qëllim në vetvete, por janë mjet më i mirë për
të zhvilluar ekonominë dhe kompanitë vendëse. Është e rëndësishme të theksohet se një
ndër përcaktuesit e rëndësishëm për thithjen e IHD-ve janë investimet vendase, duke
treguar se marrëdhënia midis tyre dhe IHD-ve është komplementare dhe jo përjashtuese
(Zeneli, 2016).
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Investimet e huaja direkte mund të përkufizohen edhe si investim që bëhet pëhet për të
përfituar një interes të caktuar, për një periudhë të gjatë kohore në një ndërmarrje, e cila
operon në një mjedis ekonomik, ku investitori i’a arrinë qëllimit për të patur rezultat në
menaxhimin e saj. IHD-të janë të formave dhe mënyrave të ndryshme si psh: blerja e
aktiveve në një vend tjethër, transferimi i aktiveve në një një vend tjetër ose riinvestimi i
fitimit në një vend tjetër.
Zhvillimi ekonomisë globale dhe pranimi i teknologjisë në vitet e fundit kanë zgjeruar
përkufizimin e IHD-ve duke sjellë edhe nocione të reja.

2.2 Llojet e Investimeve të Huaja Direkte

Për të bërë klasifikimin e llojeve të IHD-ve, studiues të ndryshëm marrin parasysh kritere
të ndryshme dalluese. Në përgjithësi IHD-të mund ti klasifikojmë në IHD horizontale, në
IHD vertikale dhe në IHD burimkërkuese.
IHD-të horizontale nxiten të prodhojnë në vendet pritëse të njëjtin produkt që prodhohet
në vendet e tyre, por me një kosto më të ulët. Zakonisht IHD-të horizontale të cilat njihen
edhe si kërkim i tregut, operojnë në ato vende ku madhësia e tregut është më e madhe dhe
fuqiblerëse është e konsiderueshme nga ana e konsumatorëve.
IHD-të vertikale njihen ndryshe edhe si kërkues të eficiencës. Synimi kryesorë është
minimizimi i kostos nëpërmjet shfrytëzimit të faktorëve të prodhimit. IHD-të vertikale
kërkojnë të përdorin teknologjinë e përparuar me kusht që përdorimi i tyre të minimizojë
koston e prodhimit.
IHD-të burimkërkuese përqendrohen kryesisht në vende të cilat janë të pasura me burime
natyrore. Qëllimi kryesorë i tyre është shfrytëzimi i atyre burimeve që nuk ndodhen në
vendet e tyre ose që janë në pronësi të konkurrentëve.
Një ndarje e rëndësishme e IHD-ve është ajo e IHD-ve hyrëse dhe dalëse. Sipas Bankës
Botërore (BB) IHD neto hyrëse janë vlera e investimeve të bëra nga investitorë të jashtëm.
Ndërsa IHD neto dalëse janë vlera e investimeve të bëra nga investitorë të cilët janë
raportuar edhe në ekonomi të vendeve tjera.
Investimet direkte hyrëse quhen gjithashtu investime direkte në ekonominë e raportuar
dhe përfshintë gjithë detyrimet dhe aktivet e transferuara ndërmjet ndërmarrjeve investim
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direkt në ekonominë eraportuar dhe investitorëve të tjerë. Gjithashtu përfshin
transferimin e të gjithë detyrimeve dh eaktiveve ndërmjet ndërmarrjes residente dhe atyre
jo residente, nëse ndërmarrja mëmë nuk ndodhet në ekonominë e raportuar (BB, 2015).
Investimet direkte dalëse emërtohen ndryshe investimet direkte jashtë vendit përfshijnë
të gjitha detyrimet dhe aktivet e transferuar nga investitorët direkt në ekonominë e
raportuar në ndërmarrjet e tyre investim direkt. Gjjithashtu mbulon transfertat e aktiveve
dhe detyrimeve ndërmjet ndërmarrjes vendase dhe filialeve të saj jashtë vendit, nëse
ndërmarrja mëmë ndodhet në ekonominë e raportuar (BB, 2015).

2.3. Investimet e Huaja Direkte në Evropë

Në një botë të globalizimit ne rritje, ku barrierat politike, ekonomike dhe teknologjike po
zhduken me shpejtësi, aftësia e një vendi për të marrë pjesë në aktivitetin global është një
tregues i rëndësishëm i përformancës dhe konkurencës së sajë. Në mënyrë që të mbeten
konkuruese, bizneset e sotme mardhëniet e tyre i shtrijnë edhe përtejë shkëmbimit
tradicional ndërkombëtarë të mallrave dhe shërbimeve siç dëshmohet edhe nga rritja e
mbështetjes së ndërrmarjeve të përbashkëta, marrëveshja e licencimit, si dhe nga forma
të tjera të bashkëpunimit në biznes.
Investimet e huaja direkte në Evropë po e marrin veten pas trazirave financiare dhe
ekonomike globale.
Flukset e investimeve të huaja direkte mund të ndryshojne në mënyrë të konsiderueshme
nga njëri vit në tjetrin, i ndikuar kryesisht nga bashkimet e mëdha dhe blerjet. Në vitin
2013, BE-ja flukset e jashtme i kishte 34% më të larta se nga BE- flukseve në vitin 2012.
Në periudhën 2011-2013 Luksemburgu kishte pjesën më të madhe (54%)të investimeve
të huaja direkte (Eurostat, 2014).
Mes viteve 2010 dhe 2013 rrjedhat e investimeve të huaja direkte në BE janë më pak të
prekuara nga kriza globale financiare dhe ekonomike. Gjithsej daljet nga BE- investimet
e huaja direkte u rritën me 57% në vitin 2011, kryesisht për shkak të një rritje të
konsiderueshme të kapitalit aksionar dhe fitimet e riinvestuara (Eurostat, 2014).
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Sipas të dhënave të instuticioneve financiare ndërkombëtare, shumica e IHD-ve
vazhdojnë të lëvizin drejtë vendeve të zhvilluara dhe ka ende probleme me mungesën e
mobilitetit drejt vendeve në vendeve në zhvillim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë
vendi që renditet si tregu kryesorë për thithjen e IHD-ve me 22% të stokut botërorë të
IHD-ve në 2014-n, sipas UNCTAD duke mbajtur prej shumë vitesh statusin e mjedisit
më atraktiv global për investimet e huaja (Zeneli, 2016).
Shtetet e Bashkuara kan mbetur lojtari më i rëndësishëm në lidhje me BE- flukset e
brendshme direkte të investimeve në vitin 2012. Rrjedhja nga Shtetet e Bashkuara
(98,800,000,000 euro) në BE është përgjysmuar nga viti i kaluar, por ende përbënin një
të tretën e investimit të përgjithshëm në BE. Investimet e huaja direkte nga partnerët e
tjerë tradicionalë gjithashtu u janë zvogëluar - Zvicër (poshtë 54%), Brazili (poshtë 83%),
Japonia (poshtë 61%) dhe vendet e Gjirit Arabik (duke lëvizur nga investimet në vitin
2011 në një disinvestment i vogël i 0.1 miliardë euro në vitin 2012). Rritjen e flukseve të
investimeve të huajandirekte nga Kanadaja (për të arritur 19,700,000,000 euro), Rusia
(8.4 miliardë euro), qendra në det të hapur financiarë (74,200,000,000 euro) dhe disa
partnerë aziatik (Kina, Singapori dhe Korea e Jugut) vetëm pjesërisht kompensun rënien
e përgjithshme te investimeve të brendshme në vitin 2012 ne EU.
Shifrat e përkohshme për vitin 2013 tregojnë rritjen e investimeve të huaja direkte në BE.
EU flukset e jashtme ishin 34% më të larta në vitin 2013 se ishin nga BE daljet në vitin
2012, shumë nga partnerët kryesorë të investimeve të BE-së kanë kontribuar në këto
zhvillime.
Në mënyrë të ngjashme flukset e investimeve të huaja direkte në vitin 2013 ishin më të
larta se flukset e mjeteve ekuivalente në vitin e kaluar, deri 12%. Shtetet e Bashkuara
mbeten burimi kryesor i investimeve të duaja direkte hyrëse dhe investimet e saj të
drejtpërdrejta në BE u trefishuan në vitin 2013. Valët e fuqisë se investimeve të huaja
direkte nga Brazili në vitin 2013 (nga rreth 2.2 miliardë euro në 2012 në 21.5 miliardë
euro në vitin 2013) dhe Japonia (nga 3.9 miliardë euro në 9.6 miliardë euro), ndërsa Hong
Kong dhe Indi u kthye për investime në BE në vitin 2013, pasi nuk kishte investime te
regjistruara nga këto shtete për vitin 2012. Megjithatë, ulje të mëdha janë regjistruar nga
Kanadaja dhe Kina, ndërsa rrjedha brendshëm nga qendrat financiare në det të hapur ra
ndjeshëm në të atillë që ajo u kthye në negative në vitin 2013.
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Bashkimi Europian (BE) është rajoni që ka thithur nivelin më të lartë të IHD -ve globale,
me një vlerë prej 32% të stokut botërorë deri në vitin 2014. Brenda BE-së vendet që
tërheqin pothuajse gjysmën e këtyre investimev janë: Britania e Madhe, Gjermania,
Spanja dhe Holanda. Nga ana tjetër, vendet e BE-së janë edhe investitorët kryesorë në
ekonominë globale me 37% të totalit të stokut të investimeve globale (Zeneli, 2016).
Statistikat e investimeve të huaja direkte në BE janë mbledhur në përputhje me
Rregullorën(KE) Nr184/2005 të Parlamentit Evropian dhe të këshillit mbi statistikat e
Komunitetit në lidhje me bilancin e pagesave, tregtisë ndërkombëtare në shërbime dhe
investime të huaja direkte (Eurostat, 2005).
Rajoni i Europës Juglindore (Shqipëria, Bosnjë - Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia,
Serbia, Bullgaria, Rumania) ka thithur më pak se 1% (saktësisht 0.9%) të stokut global të
IHD-ve deri në vitin 2014 sipas të dhënave të UNCTAD. Edhe më keq ,nëse përjashtohet
Bullgaria dhe Rumania, të cilat kanë tërhequr sasi më të larta investimesh të huaja pas
hyrjes në BE, shifra arrin në nivelin shumë të ulët të vetëm 0.4% të stokut global të IHDve (Zeneli, 2016).
Në një studim për IHD-të në Europën Juglindore, që merr në konsiderat tregun e këtij
rajoni për një periudhë 20 vjecare, shpjegon statistikisht faktorët kryesorë për thithjen e
IHD-ve. Sipas të dhënave të Fondit Monetarë Ndërkombëtarë, rreth 70% e IHD-ve në
Europën Juglindore janë të lidhura kryesisht me proceset e privatizimit (Zeneli, 2016).
Në ‘Raporti i Investimeve Botërore 2013′ vjetore, të vendeve që ndodhen në rajonin e
Evropës Juglindore, më së miri është vendosur Kroacia me 1.25 miliard dollarë
investimeve të huaja për vitin e kaluar.
Pas Kroacisë, është Shqipëria me 957 milionë dollarë, e pasuar nga Bosnja e Hercegovina
me 633 milion $ të investimeve të huaja direkte. Ndër vendet e tjera në rajon, që qëndrojnë
mirë, është Mali i Zi, i cili ka regjistruar 609 milion $ investimeve të huaja, dhe pas tij
vjen Serbia me 352 milion $.
Ndërsa dy vendet e fundit në rajon, janë rezervuar për Kosovën dhe Maqedoninë. Kosova
renditet e parafundit, me 298 milionë $ investime të huaja direkte për vitin e kaluar, kurse
Maqedonia si e fundit me vetëm 135 milion $ (Fish Media, 2013).
Grafikisht këto investime do të dukeshin kështu:

9

1200
1000
800
600
400
200
0
Shqipëria

Bosnje
Hercegovina

Mali Zi

Serbia

Kosova

Maqedonia

Figura 1. Investimet e Huaja Direkte në Europën Juglindore në mil
Burimi: (Fish Media, 2013)

Midis vendeve të tjera nga rajoni më së miri qëndron Sipas të dhënave të raportit të fundit
të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin (UNCTAD), botuar Hungaria,
e cila është renditur e 21-ta në listën globale për thithje të investimeve të huaja, 13,5
miliard dollar, pasuar nga Turqia, si e 25-ta me 12.4 miliard dollarë , ndërsa Sllovenia
vitin e kaluar ka arritur të thithë vetëm 145 milion dollarë investime të huaja (Fish Media,
2013).
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Figura 2. Investimet e Huaja Direkte në rajon ne mil$
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Burimi: Fish Media, 2013
Midis vendeve evropiane për vitin e kaluar, më së larti sa i përket investimeve të huaja,
qëndron Mbretëria e Bashkuar, ku vlerësohet të jenë investuar 62.40 miliard dollarë,
Irlanda me 29.3 miliardë dhe Luksemburgu me 27. 90 miliard dollar (Fish Media, 2013).
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Figura 3. Investimet e Huaja Direkte ne disa vende në Europë ne mil$
Burimi: Fish Media, 2013

Nga ana tjetër, më së keqi me investime të huaja direkte në Evropë kanë qëndruar të
Maqedonia (135 milionë dollarë), Sllovenia (145 milion dollarë) dhe Moldavia (159
milion dollarë) (Fish Media, 2013).
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Figura 4. Investimet e Huaja direkte në Europë ne mil$
Burimi: Fish Media, 2013

Ky hulumtim ka treguar se në vendet Evropës Juglindore vitin e kaluar arritën një total
prej 4.3 miliardë dollarë amerikanë të investimeve të huaja direkte.
Sipas UNCTAD, krahasuar me vitin 2011 investimet e huaja vitin e kaluar ishin ulur gati
për një të pestën (-18.2 për qind). Në vendet e zhvilluara për 31.6 për qind, në vendet në
zhvillim me 4.4 për qind, dhe në vendet në tranzicion në 9.3 për qind.
Nga rajonet e botës, rënie të investimeve të huaja direkte më së shumti kishte pësuar
Bashkimi Evropian (-41.5 për qind) dhe Evropa Jug-Lindore (-41.2 për qind), rënie që
kishte ardhur si pasojë e krizës ekonomike që kishte përfshirë këto vende (Fish Media,
2013).
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Figura 5. Investimet e Huaja Direkte në rajonet e Botës të shprehura në%
Burimi: Fish Media, 2013

Nga ana tjetër, rritje të investimeve të huaja ka pasur Oceania (6 për qind) dhe Afrika (+
5.1 për qind).

Në vendet që tërhoqën më së shumti investime të huaja direkte, prijnë Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, me 167.60 miliard dollarë, e ndjekur nga Kina me 121 miliard dollarë, Hong
Kongu me 74.60 miliard dollarë dhe Brazili me 65.30 miliard dollar (Fish Media, 2013).
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Burimi: Fish Media, 2013
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Qëllimi i këtij studimi është të tregoj në aspektin teorik lidhjen e investimeve të huaja
direkte me rritjen ekonomike të një vendi, qasjen e Kosovës ndaj investimeve të huaja
direkte në aspektin ekonomik, ligjorë e social, si dhe efektet pozitive dhe negative të tyre
në Kosovë.
Arsyeja e zgjedhjes për tu bërë ky punim ka qenë për tu informuar me rëndësinë që kan
Investimet e Huaja për zhvillimin ekonomik të një vendi, arsyeja tjetër ka qenë që të kemi
më tepër njhuri për Investimet e Huaja Direkte në përgjithësi e ne veçanti për rëndësinë
e Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë.
Pyetjet kryesore të cilat janë shtjellu në këtë punim janë:
-

Si ndikojnë Investimet e Huaja Direkte në zhvillimin ekonomik të një vendi?

-

Sa është e lehtë të bërit biznes në Kosovë?

-

Si gjendet Kosova në krahasim me vendet tjera në rajon sa i përket IHD-ve?
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4. METODOLOGJIA
Qëndrimi i përgjithshëm në këtë punim është orientuar më shumë nga një kërkim cilësorë.
Kërkimi fillon me hulumtimin mbi fenomenin e Investimeve të Huaja Direkte, bazuar në
kërkime e materiale ekzistuese. Gjithsesi, ky punim përmbanë dhe elemente të kërkimit
sasior, si analiza e të dhënave statistikore.Për të përmbushur objektivat, është shqyrtuar
rishikimi i një literature të gjerë që fokusohet në shpjegimin e Investimeve të Huaja
Direkte dhe karakteristikave kryesore të tyre. Të dhënat dytësore të mbledhura kan
ndihmuar për të kuptuar çështjet kryesore dhe elementet kyçe të lidhura me Investimet e
Huaja Direkte. Burime të të dhënave dytësore përfshijnë artikuj gazetash, tabela
statistikore, raporte studimi të mëparshme, baza të dhënash në internet etj.
Të dhënat lidhur me Kosovën janë marrë nga instuticione vendore si: Banka Qendrore në
Kosovë, Agjensia për Investime dhe Përkrahje e Ndërmarjeve në Kosovë etj.
Përgjithësisht ështe punuar për të gjetur informacion më të përditësuar të mundshëm dhe
të dhënat e disponueshme datojnë prej vitit 2010 deri në vitin 2015. Ështe ndjekur metoda
e kërkimit e bazuar në kërkim dytësor në vend të ndërrmarjes së pyetësorëve apo
vrojtimeve kur flitet për rastin e Kosovës për arsye objektive. Objektivat e studimit
fokusohen më shumë në ecurinë, përcaktuesit, efektet dhe strategjitë e Investimeve të
Huaja Direkte në Kosovë në përgjithësi, më tepër se sa në ndonjë fushë në veçanti. Për ti
arritur këto objektiva, të dhënat e siguruara nga burimet e përmendura më sipër janë më
të sakta e më të kujdesshme se sa ato që mund të mblidheshin në ndonjë mënyrë tjetër në
Kosovë.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Ambienti biznesor në Kosovë

Nëse një kompani dëshiron të operoj me sukses në një vend atëherë është shumë e
rëndësishme të njoh ambientin biznesor në të cilin edhe operon. Po pse duhet që ta kuptoj
ambientin biznesor? Arsyeja është shumë e thjeshtë, faktorët e mjedisit ndikojnë shumë
në një kompani, gati në çdo aspekt, si vendndodhja e kompanisë, çmimet e produkteve,
politikat e personelit, sistemi i shpërndarjes së produkteve etj (Sreenu, 2011).
Me ambient biznesor kuptojmë të gjithë faktorët e jashtëm dhe të brendshëm të cilët
ndikojnë në një biznes. Me faktorë të brendshëm kuptojmë ngjarjet të cilat ndodhin
brenda kompanisë dhe më lehtë mund të kontrollohen se sa faktorët e jashtëm me të cilët
kuptojmë ngjarjet të cilat ndodhin jashtë organizatës dhe të cilat janë më të vështira për
tu parashikuar por edhe për tu kontrolluar. Faktorët e brendshëm janë: ndryshimet në
menaxhim apo strukturën e menaxhimit, ndryshimet kulturore, ndryshimet në vizionin,
misionin dhe objektivat, ndryshim personeli dhe ndryshimet në financa. Ndërsa disa nga
ndryshimet e jashtme janë: faktorët politikë, ndryshimet në ekonomi, rregulloret e
qeverisë, kërcënimet nga konkurrentët etj (Mckinney, 2013).
Mirëpo faktorët e jashtëm mund të ndahen në dy grupe e ato janë:
1. Makro mjedisi – faktorët makro ekonomik janë faktorë të cilët ndikojnë jo vetëm në
një biznes por në të gjithë ekonominë. Këta janë faktorë të pakontrollueshëm dhe që një
kompani të ketë sukses atëherë kjo do të varet nga ajo se sa do të përshtatet biznesi me
ndryshimet që do të ndodhin. Këta faktorë ndryshe njihen edhe si PESTLE analiza. Këtu
bënë pjesë:
Mjedisi politik – këta janë faktorë të cilat varen nga aktivitetet qeveritare dhe kushtet
politike në të cilën gjendet një vend. Këta faktorë marrin në konsideratë situatën politike
të një vendi dhe lidhjen e këtij vendi me botën. Mjedisi i këtij vendi është i ndikuar nga
organizatat politike si partia në pushtet, filozofia e partive politike etj. Këtu përfshihen të
gjitha politikat, ligjet që kanë të bëjnë me taksa dhe çdo tarifë që bie mbi tatimet e qeverisë
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për një tregti, pra stabiliteti politik në atë vend, politika tatimore e qeverisë, marrëveshjet
tregtare të atij vendi etj.
Mjedisi ekonomik – ka të bëjë me të gjithë faktorëve ekonomik të një vendi si cikli i
bizneseve, sistemi ekonomik të vendit, infrastruktura socio-ekonomike të cilët kanë
ndikim në funksionimin e një biznesi. Këtu analizohen këta faktorë si norma e interesit,
normat e huaja të këmbimit, shkalla e inflacionit, zhvillimi ekonomik se a ka rritje apo
zvogëlim, politika fiskale dhe monetaren mënyrë që të ndërtohen strategji në lidhje me
to.
Mjedisi social – faktorët social kanë të bëjnë me shoqërinë e një vendi të cilat ndikojnë
në një biznes, ato ndryshojnë nga vendi në vend. Faktorët social përfshijnë zakonet, stilin
e jetës sociale, çfarë preferojnë të konsumojnë, strukturat e brendshme, implikimet
kulturore, gjinore, normat kulturore, besimi fetar, demografia etj.
Mjedisi teknik – edhe më lartë është cekur se teknologjia luan një rol të madh për një
kompani, andaj edhe një biznes është i ndikuar nga zhvillimet teknologjike të një vendi,
nga kjo teknologji përcaktohet lloji dhe cilësia e pajisjeve që ajo përdor por edhe e
mallrave dhe shërbimeve të cilat një kompani do ti prodhoj, teknologjia po ndryshon
shumë, çdo minutë, andaj kompanitë duhet që sa më shumë ti ndjekin këto ndryshime,
për këtë arsye analizohet edhe teknologjia që të kuptohet se si reagojnë konsumatorët ndaj
risive teknologjike dhe se si po i përdorin ato ndryshime për të mirën e tyre, cila është
shkalla e përhapjes së teknologjisë në atë vend, sa ka qasje në internet etj.
Mjedisi ligjor – ka të bëjë me kodin e sjelljes dhe rregulla ligjore që rregullojnë aktivitetet
e një biznesi. Këtu përfshihen saktë rregullat dhe vendimet e gjykatave.
Faktorët e mjedisit – këtu përfshihet vendndodhja gjeografike, klimën e vendit dhe disa
faktorë të tjerë (JimMakosCon, 2011).
2. Mikro mjedisi – është e lidhur apo ka ndikim të drejtpërdrejtë me mënyrën e operimit
të kompanisë, kjo ndryshe njihet edhe si mjedisi i detyrave dhe veprimeve. Këtu bëjnë
pjesë:
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Konsumatorët – për një biznes është shumë e rëndësishme krijimi dhe mbajtja e
konsumatorëve, andaj edhe kompanitë gjejnë mënyra të ndryshme që ti tërheqin por ajo
që është edhe më e vështirë është që ti mbajnë ata. Rolin më të madh e kanë konsumatorët
pasi një biznes nuk do të mund të ekzistonte pa ata.
Furnizuesit – është shumë e rëndësishme për një kompani furnizuesit që ajo ka, shumë
më mirë është që një kompani të ketë më shumë se një furnizues sepse në të kundërtën
ata mund që të rrisin çmimet apo edhe të kenë vonesa në furnizimin me produktet e
nevojshme apo edhe lëndë të parë për kompaninë.
Ndërmjetësit e marketingut – janë persona si agjentë apo tregtar të cilët i ndihmojnë
kompanisë që ti gjejnë klientët dhe të i shesin produktet e tyre tek ta.
Financuesit – luajnë një rol të madh në në mjedisin e brendshëm të një kompanie.
Financues mund të jetë një person apo një grup i personave të cilat kontribuojnë në një
biznes duke bërë investime, duke dhënë kredi apo edhe mbulimin e shpenzimeve të një
projekti etj.
Publiku – janë qytetarët dhe mediat, të cilët kanë interes dhe janë të përfshirë në aftësinë
e organizatës për të arritur objektivat e saja (Sahi, 2011).
Por sa është e rëndësishme të kuptohet ambienti biznesor? Sa më herët që të kuptohen
ndryshimet që po ndodhin jashtë kompanisë shumë më lehtë një biznes mundet që të
përballet me to. Nëse një biznes vazhdimisht monitoron mjedisin në të cilin operon
atëherë ajo kompani mundet që më herët të i identifikojë sinjalet paralajmëruese dhe
rreziqet të cilat mund ti ketë dhe kështu planifikon dhe ndërmerr hapa që ti tejkaloj ato
rreziqe si: bënë përmirësimin e performancës, bënë reklama të shumta, ndërmerr hapa
edhe më të mëdha duke përmirësuar kështu edhe cilësinë e produktit, duke ulur koston e
prodhimit etj. Madje një tjetër e mirë nga identifikimi i hershëm është ajo se mundet të i
shfrytëzoj mundësitë para konkurrentëve të saj shembull të kësaj kemi rastin në Indi ku
Maruti Udyog pa se ishte e nevojshme që në këtë vend të kishte makina të vogla dhe u bë
lider në këtë lloj tregu. Andaj për këto arsye që u përmendën por edhe për shumë arsye të
tjera është e rëndësishme që menaxherët të kuptojnë dhe të shfrytëzojnë të gjitha
mundësitë apo parandalojnë rreziqet me të cilat mund të përballen, andaj është e
rëndësishme të analizoj mjedisin dhe të planifikoj veprime apo strategjitë e duhura (UK,
2015).
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Kosova është shteti më i ri në Evropë e vendosur në pjesën qëndrore të Ballkanit. Pozita
e saj gjeografike e bënë të mundur që shteti ynë të shërbej si urë lidhëse në mes të vendeve
të Evropës Juglindore.
Mjedisi i biznesit në Republikën e Kosovës ështe duke u bërë ndër më konkurruesit në
rajon. Përparësit e krijuara, sikurse janë sistemi i shkëlqyeshëm i taksave, burrimet e
bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve,ligjet transparente mbi
investimet e huaja dhe përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të
favorshëm për investuesit e huaj (Invest në KS).
Për kompanitë që kërkojnë të investojnë në një vend ku shpenzimet janë më të vogla dhe
me qasje të lehtë në BE, në Evropën Qëndrore dhe në tregjet e Ballkanit, Kosova paraqet
një mundësi shumë atraktive.
Diçka që e bënë Kosovën më atraktive si vend për të investuar është pikërisht fuqia
punëtore e cila është më e lira në rajon dhe kjo mund të përdoret si avantazh.

5.2 Sa është e lehtë të bërit biznes në Kosovë?

Që një biznes të krijohet por edhe që të funksionoj është shumë me rëndësi vendi ku do
të operoj ajo kompani, sa lehtë është që të bëjë biznes në atë vend ku dëshiron që të operoj,
sa lehtë është që të marrë leje të ndërtimit, të regjistroj pronën, qasja e energjisë elektrike,
të paguaj taksat, të marrë kredi, sa i lehtë është tregu përtej kufijve, sa bëhet mbrojtja e
investitorëhet mbrojtja e investitorëve të huaj etj
Arsyet që investitorët e huaj të investojnë në Kosovë është se ka përfitime për investitorët
e huaj dhe vendorë. Disa prej përfitimeve për investitorët që investojnë në Kosovë janë:
Taksat e ulëta, resurse të pasura dhe ambient përkrahës të Biznesit. Taksat në Kosovë janë
shumë të ulëta në krahasim me shtetet fqinje. Sistemi tatimorë është jashtëzakonisht i
thjesht. Popullata e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjecare. Resurset e
lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, ferro-nikeli dhe toka pjellore bujqësore.
Kosova si shtet i ri ofron mundësi të mëdha investimi edhe në sektore tjera si: bujqësi,
energji, vreshtari, turizëm etj.
Sipas raportit të Bankës Botërore “Te Bërit Biznes 2015”Kosova është ngritur në vendin
e 75 duke shënuar një ngritje të konsiderueshme nga vitet paraprake. Një nga indikatorët
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që ka pasur më së shumti rritje për 58 vende, prej vendit 100 ka rënë në vendin 42 eshte
indikatori i regjistrimit, që është rritja më e madhe që ka ndodhur në këtë vit.
Vitin e kaluar rangimi i Kosovës në kuadër të këtij raporti të Bankës Botërore ka qenë
pozita 86 kurse këtë vit jemi pozita 75 që njëkohësisht shënon një ngritje prej 11 pozitave
(Invest KS).
Për të dytin vit me radhë, raporti i Grupit të Bankës Botërore për Biznes i bënë të ditura
përpjekjet e Kosoës për reforma në përmirësimin e klimës së investimeve. Kosova tani
ka ngritje dhe renditet e 86 nga 96 apo edhe nga 126 që ishte në vitin 2012. Raporti,
matjen e lehtësisë e të bërit biznes nga dhjetë tregues i ka nxjerrë vetëm tre:
•

Duke e filluar një biznes

•

Që kanë të bëjnë me lejet e ndërtimit dhe

•

Regjistrimin e pronës

Si e tillë, Kosova është në mesin e 10 reformatorëve në mbarë botën.( Banka Botërore,
2013) Sipas raportit të Bankës Botërore “Të Bërit Biznes 2015”Kosova është ngritur në
vendin e 75, duke shënuar një ngitje të konsiderueshme nga vitet paraprake.
Një nga indikatorët që ka pasur më së shumti rritje për 58 vende, prej vendit 100 ka rënë
në vendin 42 është indikatori i regjistrimit të bizneseve, që është rritja më e madhe që ka
ndodhur për këtë vit. Ky është rezultati i ndryshimeve, thjeshtësimeve të procedurave,
shkurtimit të afatit kohor për regjistrimin e biznesit, si dhe integrimin e sistemit të
regjistrimit të instuticioneve sikurse është Administrata Tatimore dhe Dogana e Kosovës.
Vitin e kaluar rangimi i Kosovës në kuadër të këtij raporti të Bankës Botërore, ka qenë
pozita 86 kurse këtë vit jemi në pozitën 75 që njëkohësisht shënon një ngritje prej 11
pozitave.
Qeveria e Kosovës/Ministria e Tregtisë dhe Industrisë cdo herë është përkushtuar që ta
mbështes afarizmin për të ndikuar pozitivisht në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik
të vendit (Invest në KS).
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është e përkushtuar të përmirësojë ambientin e të bërit
biznes.
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Fillimi i biznesit - Tashmë bizneset regjistrohen pa pagesë dhe brenda afatit të shkurtë
kohor: Një (1) ditë për biznese individuale dhe Tre (3) ditë, për biznese të shoqërive
aksionare. Kjo është mundësuar me integrimin e sistemit, me ç'rast bizneset marrin një
certifikatë me dy numra: Numrin e biznesit dhe Numrin fiskal. Gjithashtu, është larguar
kapitali fillestar dhe janë thjeshtësuar procedurat e regjistrimit.
Mbrojtja e investitorëve - Kosova e ka përmirësuar dukshëm mbrojtjen e aksionarëve,
duke përmirësuar ndër të tjera, kërkesat për publikimin e transaksioneve, në rast të
konfliktit të interesit në mes të zyrtarëve të korporatave, duke i u mundësuar aksionarëve
të mbulojnë dëmet që vijnë si pasojë e transaksionit, si dhe duke ia mundësuar gjykatës
t'a zhvlerësojë transaksionin nëse aksionarët e realizojnë kërkesën me sukses.
Leja e ndërtimit - Është përmirësuar dukshëm, ku për 80 për qind është shkurtuar koha
dhe janë ulur shpenzimet për regjistrimin, përkatësisht ndërtimin e objektit.

5.3 Ekonomia në Kosovë

Kosova bënë pjesë në Ballkanin Perëndimor apo në grupin e vendeve që janë në
tranzicion. Ekonomia e Kosovës përbënë një ekonomi të re dhe dinamike. Nga një
ekonomi centraliste e dirigjuar, baza e saj është transformuar në një ekonomi të hapur të
tregut.
Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, Kosova ofron një sërë përparësish si:
popullsia e re, resurset natyrore, infrastruktura e re, kushtet e volitshme klimatike, politika
fiskale me taksat më të ulta në rajon, pozita gjeografike me qasje në tregun rajonal të
CEFTA-së dhe në atë të Bashkimit Evropian. Kosova përvec se është anëtare e CEFTAsë, në qërshorë të vitit 2009 është anëtarësuar edhe në FMN (Fondi Monetar
Ndërkombëtar) dhe BB (Banka Botërore).
E ndodhur në Evropën Juglindore, ekonomia e Kosovës është bërë pjesë e integrimeve
ekonomike të këtij rajoni, të cilat ofrojnë mundësit e zgjerimit të tregut në një hapësirë
mjaft të gjerë. Qëllim në vete tashmë është rritja e konkurrencës së kësaj ekonomie,duke
rritur kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin tregtarë që ka aktualisht
Kosova (Ministria e Integrimit Evropian, 2015).
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Disa sektorë të ekonomisë së Kosovës janë:
-

Energjia dhe minierat

-

Bujqësia dhe minierat

-

Vreshtaria

-

Ndërtimtaria

-

Industria e tekstilit

-

Turizmi

Reformat në Kosovë synojnë rritjen e brendshme të produktivitetit. Synojnë forcimin e
administratës publike për të rritur cilësinë dhe shërbimet në qasje publike, duke përforcuar
klimën e biznesit dhe duke përmirësuar infrastrukturën. Shtrirja dhe cilësia për të rritur
produktivitetin janë celës për sektorin ekonomik me anë të së cilës dëshirojnë që të arrijnë
të zvogëlojnë shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërinë.
Rritja ekonomike në Kosovë ka qenë e qëndrueshme në përgjiitjathësi në krahasim me
vendet fqinje. Rritja e fuqishme që nga pavarësia kryesisht i atribuohet investimeve
publike në infrastrukturë, ndihma e donatorëve dhe renitanca. Kriza në 2008-2009,
përhapja nga kriza në eurozonë kanë qenë me më pak ndikim se sa në vendet fqinje.
Modeli aktual i rritjes së zhvillimit ekonomik në Kosovë është i përqendrueshëm. Rritja
e sektorit privat, aktivitetet dhe investimet e produktivitetit në rritje do të duhet të bëhet
gjithnjë e më kritik, si motor për rritjen, dhe nga ana tjetër për të përmirësuar të ardhurat.
Ekspertët nuk e kanë arritur nivelin e kërkuar të transformimit ekonomik, si investimet e
huaja direkte, e ngjashëm me situatën e rrrjedhëse (Banka Botërore, 2015).

23

1800

1600
1400
1200
TM1

1000

TM2

800

TM3

600

TM4

400
200
0
2013

2014

2015

Figura 7. BPV në Kosovë për vitet 2013, 2014 dhe 2015
Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2015

Duke u bazuar në këto të dhëna atëherë vërejmë se rritje më të madhe të BPV-së ka pasur
në tremujorin e parë të vitit 2013 ku ka pasur rritje prej 9.8% duke e krahasuar me
tremujorin e parë të vitit 2012. Ndërsa rënien më të madhe e ka pasur në tremujorin e
katërt të vitit 2013 me një vlerë prej -2.9%. Por nëse e krahasojmë TM3 të viteve 2013,
2014 dhe 2015 atëherë vërejmë një rritje të vogël në vitin 2014 në krahasim me 2013 ka
pasur rritje prej 2.9% dhe viti 2015 në krahasim me 2014 ka pasur rritje prej 4%.
Ekonomia e Kosovës ka shënuar një rritje ekonomike gjatë vitit 2014 prej 2.7% edhe pse
nuk është arritur ajo rritje që është parashikuar ,e kjo rritje u bazua tek rritja e konsumit
privat e cila është ndikuar nga subvencionet, remitencat, rritja e pagave, rritja e kredive
konsumuese etj. Ndërsa një rënie është vërejtur tek investimet publike me 22.3% ashtu
edhe tek investimet e huaja direkte me 46% apo vlera prej 123.9 milion euro dhe arsyeja
se pse pati një rënie të tillë të IHD-ve është shitja e aksioneve tek rezidentët kosovarë.
Deficiti tregtarë ka shënuar një thellim gjatë vitit 2014, poashtu edhe importi ka shënuar
një rritje duke bërë kështu që të ketë rritje ekonomike negative. Gjatë vitit 2014 ka pasur
një normë të ulët të inflaconit 0.4% duke e krahasuar kështu me 1.8% me vitin 2013, e
kjo për arsye të çmimeve të produkteve të importuara. Ndërsa një rritje prej 7.4% apo 4.5
miliardë euro ka qenë vlera e gjithsej aseteve të sistemit financiar,e këtu më së shumti
rritje pati rritja e aseteve të bankave komerciale me 4.2% apo 1.9 miliard euro dhe fondeve
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pensionale. jë rritje prej 3.6% apo gjithsej rritje në 2.5 miliard euro shënuan depozitat
ndërsa likuiditeti i sektorit bankar mbeti në nivel të kënaqshëm. Asetet e kompanive të
sigurimit që operojnë në vend patën rritje prej 5.8% apo arritën vlerën prej 140.4 milion
euro dhe mbetën të pandryshuara në krahasim me vitet e kaluara. Një rritje prej 19.1%
apo vlera e arritur 1.1miliardë euro kanë shënuar fondet pensionale sa i përket vitit 2014.
Gjatë vitit 2014 u regjistruan 16 ndërmarrje më pak dhe u mbyllën 163 biznese më shumë
se në vitin 2013, ndërsa ndërmarrjet që janë të regjistruara janë tregtia, hoteleria,
ndërtimtaria, prodhimi dhe bujqësia. Ndërsa sa i përket GDP-së pritet që në vitin 2015 të
ketë rritje prej 1.5% në krahasim me vitin 2014 që ishte 0.9%, e kjo rritje pritet të bëhet
për arsye të IHD-ve, remitancave si dhe kërkesës së jashtme për produktet e Kosovës që
pritet edhe të ndikojnë në eksportin e Kosovës. Ndërsa me 3.5% rritje pritet që të ketë
ekonomia e Kosovës në vitin2015 e ky përshpejtim pritet që të jetë nga investimet që do
të bëhen por edhe nga rënia e normës së interesit në kredi si dhe lehtësimin e standardeve
për aprovimin e kredive nga ana e bankave. Ndërsa në rritjen e eksportit pritet që të
kontribuoj sektori i bujqësisë dhe prodhimi.

5.4 Investimet e Huaja Direkte në Kosovë 2007-2015

Ndër vite situata në Kosovë ka ndryshuar. Në vitin 2007 peshën kryesore e zinin IHD-të
në sektorin e transportit dhe telekomunikacionit. Gjatë këtij viti janë investuar 129.24
milionë euro në këtë sektor, nga 440.74 milionë euro Investime të Huaja Direkte gjithsej.
Sektorë të tjerë të rëndësishëm gjatë këtij viti kanë qenë dhe shërbimet financiare, me mbi
100 milionë lekë të investuara. Në vitet 2008 dhe 2009 situata ndryshon në favor të
sektorit të shërbimeve financiare të cilat përbënin përkatësisht 35% dhe25%
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investimeve të huaja direkte në total. Në vitet 2010 dhe 2011 merr përparësi sektori i
ndërtimit. Në këtë fushë janë investuar përkatësisht 91.06 dhe 134.97 milionë euro. Në
dy vitet e fundit kryeson sektori i patundshmërisë. Gjatë vitit 2012 vlera e Investimeve të
Huaja Direkte për këtë sektor shënon një vlerë prej 72.57 milionë euro ose 32% të totalit
të IHD-ve në këtë vit (BQK, 2015).
Në Kosovë bazuar në indeksionin kohorë 2010-2015 kemi një mesatare prej 220mil euro
për një vit të investimeve të huaja. Trendi i investimeve të huaja në Kosovë viteve të
fundit tregon rënie të vazhdueshme. Natyrisht shumë faktorë ndikojnë në trendin e rënies
25

së IHD-ve, fillur e nga faktorët e politikës globale deri te faktorët e kushteve të zhvillimit
të proceseve ekonomike në vend. Faktorët bazuar në kushtet politike globale që ndikojnë
në vlerën e investimeve të huaja në vitet e fundit burojnë më së shumti nga krizat
financiare globale (Neziarj, 2016).
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Figura 8. Investimet e huaja në miliona euro në Kosovë
Burimi: BQK, 2015

Gjatë gjashtë vjetëve të fundit, Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8
për qind. Kjo rritje ekonomike ndonëse po vlerësohet të jetë e mirë, është e
pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Në vitet 2010
dhe 2011, Kosova ka shënuar rritjen më të lartë ekonomike mbi 5 për qind, derisa në pesë
vjetët e fundit kjo rritje ekonomike filloi të bjerë. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2012
rritja reale e produktit të brendshëm bruto, arriti normën prej 3.8 për qind, kurse në vitin
2013, rritja ekonomike pati rënë në 3.5 për qind. Rritja ekonomike në Kosovë shënoi rënie
të madhe në vitin 2014, dhe atë vetëm një për qind, derisa në vitin që lamë pas, ishte mbi
3 për qind. E gjithë kjo situatë që e ka përcjellë Kosovën vite me radhë po vlerësohet nga
ekspertët e çështjeve ekonomike si mjaft shqetësuese.
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Tabela 1. Investimet sipas shteteve gjatë viteve 2007-2015
Vendi
Zvicra
Turqia
Sllovenia
Shtete e Bashkuara
Shqipëria
Serbia
Qipro
Norvegjia
Maqedonia
Kroacia
Italia
Holanda
Greqia
Gjermania
Franca

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9.74 32.09 22.71
35.1 30.93 43.77 41.68
5.44 23.78 14.49
4.9 34.69 65.55 82.73
56.17 44.34 50.78 33.97 16.21
9.29
7.03
8.81
4.79 11.85 12.58 14.32 10.78
12.7
3.44 21.85 23.32 20.25 11.19
4.74 19.28
5.44
0.63
0.43
0.36
0.37
5.69
0.1
0.25
0.31
0.02
0.01
0.31
0.26
0.55
0.13
2.47
3.3
2.47
2.86
4.7
0.39
1.98
1.52
1.8
5.79
1.19
4.65
5.78
0.65
0.67
1.8
2.88
0.38
1.34
5.47
0.06
5.97
6.6
1.68
4.38
8.73
41.24 22.47 15.07 14.54 14.19 -25.98 -15.48
2.31
0.03
0.02
5.89
0.37
0.28 -0.38
48.14 43.97 75.15 91.54 66.64 49.51 21.67
8.56
3.48
6.03
3.85
0.21
6.3
3.8

Britania e Madhe
Austria

116.16
35.9

36.65
51.3

6.16
15.5

38.86
21.14

80.1
19.56

14.31
0.38

10.66
10.7

2014 2015
38.2 40.5
20 28.8
-9.4
2.1
14.7 12.8
20.4 16.2
2.4
0.4
-0.3
5.9
1.7
3.2
1.1
1.1
1.8
3.3
3.4
-7.8 -11.6
-0.6
-0.3
29.4
10
3.3
1.6
39.5
17.9
30.3
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Burimi: BQK, 2015

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 është sërish Zvicra që shënon pjesën më të madhe
të Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë me përkatësisht 40.5 milion euro. Vlera
negative të IHD-ve në këtë periudhë shënojn Holanda me -11.6 milion euro dhe Greqia
me -0.3 milion euro investime.

5.4.1 Investimet e Huaja Direkte në Kosovë 2016

Në tremujorin e parë të këtij viti, Investimet e Huaja Direkte (IHD), kanë shënuar rënieje
për 12.9 për qind më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Raporti vlerëson se dy
burimet më të rëndësishme të rritjes ekonomike, remitencat dhe IHD-të, u karakterizuan
me rënie. Remitencat shënuan rënie vjetore prej 2.2 për qind, përderisa IHD-të u
karakterizuan me rënie prej 12.9 për qind. “IHD të pranuara në Kosovë, në TM1 2016,
arritën vlerën prej 72.0 milionë euro që paraqet nivel më të ulët krahasuar me vlerën prej
82.7 milionë euro të regjistruar në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Gjithashtu, remitencat
e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të
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llogarisë së të ardhurave dytësore, në TM1 2016 shënuan vlerën prej 156.5 milionë euro,
që paraqet një rënie vjetore prej 2.2 për qind”. Korrupsioni, ambienti jo i favorshëm për
bërje biznesi, janë disa prej indikatorëve që kanë ndikuar në rënien e investimeve të huaja.
Në rënien e investimeve në përgjithësi mund të ndikojnë shumë faktorë. Ndikojnë edhe
kushtet e veçanta të Kosovës. Në rend të parë klima e të bërit biznes akoma nuk është në
nivelin e duhur që të ketë investime të reja. Problemi kryesor i këtij vendi vazhdon të
qëndrojë korrupsioni i lartë, i cili qoftë si real apo si perceptim, ndikon në mënyrë që
investitorët e huaj seriozë të mos vijnë lirshëm në Kosovë. Përveç këtij faktori janë edhe
faktorë të tjerë si mungesa e zbatimit të ligjit. Probleme jo të natyrës ligjore sa të natyrës
së zbatimit të ligjit. Sipas raportit të BQK-së, rënia i IHD-ve në Kosovë u evidentua në
sektorin e patundshmërive, sektor që shënoi vlerën prej 44.5 milionë euro 11.5 milionë
euro më pak krahasuar me TM1 2015, pastaj sektori i shërbimeve financiare që kishte
vlerën prej 14.1 milionë euro 7.4 milionë euro më pak krahasuar me TM1 2015. Në anën
tjetër, sektorët e ekonomisë që u karakterizuan me rritje të IHD-ve ishin sektori i
shërbimeve tregtare, sektori i transportit dhe sektori i bujqësisë. Vlera e IHD-ve në
sektorin e shërbimeve tregtare arriti në 4.2 milionë euro 2.5 milionë euro më shumë
krahasuar me TM1 2015, në sektorin e transportit 4.1 milionë euro 4.6 milionë euro më
shumë krahasuar me TM1 2015, në sektorin e bujqësisë 0.8 milionë euro 0.6 milionë euro
më shumë krahasuar me TM1 2015 (BQK, 2016).

5.5 Investimet e huaja në Kosovë-sipas aktivitetit ekonomik

Duke u bazuar në statistikat nga BQK shohim që nga viti 2007 deri në vitin 2015 kemi
lëkundje sa i përket investimeve të huaja sipas shteteve. Ne vitin 2007 investime ka pasë
në vlerë 440.7mil euro për të vazhduar me zbritje në vitin 2008 ku investime ka pas ne
vlerë 639.9mil euro, zbritje te investimeve ka pasur edhe në vitin 2009 295.5mil euro per
te vazhduar ne vitin 2010 me një ngritje 368.5mil euro dhe per te vazhduar me 384.4mil
euro në vitin 2011, viti 2012 prap pëson rrënie 229.1 për të pasur prap ngritje në vitin
2013 280.2mil euro ku kjo ulje e investimeve vazhdon edhe në vitin 2014 151.2mil euro
dhe viti 2015 ka ngritje me vlerë 324.4. Sipas kësaj kuptojm që viti me ma pak investime
ishte viti 2014 ndërsa viti ku i kemi pas investimet më të mëdha ka qenë viti 2007.
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Tabela 2. IHD-të në Kosovë sipas aktivitetit ekonimik për vitet nga 2007 deri në
Janarin e vitit 2016

Bujqësia
Minierat
Industria

2007
7.9
41.5
74.8

2008
8.5
17.4
53.7

2009 2010
13.1
0.9
7 17.7
57.6 101.1

2011
0.6
-5.2
46.9

2012
0.3
-25
27.4

2013
0.4
-14.1
11.5

2014
0.2
4.2
-34

2015
0.9
-24.6
23.1

2016
0.2
0.2
0.2

Energjia
Ndërtimi
Sherbime tregtate

2.5
5.2
12.7

16.7
13.5
10.1

8.7 0.2
35.5 54.2 133.1
16.2
6.8 11.6

2.2
31.1
9.3

48.8
17.3
14.6

13.4
-19.9
8.4

11.9
46.3
13

0.5
-1
2

Hotele dhe Restorante
12.7
2.1
2.4 0.2
0.5
0.8
0.4
-0.1
Transporti dhe Komunikimi 129.2
51 21.9 -15.9
29 32.4
51
-9.1
-6.2
Sherbime Financiare
102 109.6 75.3 39.4
33 22.4
4.4 41.9 64.3
Patundshmëria,Qerradhenie 30.9 62.2 43.9 75.5 60.5 115.7 136.1 142.1 189.6
Shërbimet tjera
4.5
2.1
2.7
1.3 11.3
1.8
3.3
2.2
4.5
Aktivitete tjera të
paklasifikuara
16.9
23 11.3 87.6 63.2
11
6.2
1.4
1.5
Gjithsej
440.7 369.9 295.5 368.5 384.4 229.1 280.2 151.2 324.4
Burimi: BQK, 2015

Nëse shikojmë sipas sektorëve atëherë investimet më të mëdha janë bërë tek sektori i
patundshmëris, qerradhënies dhe aktiviteteve tjera biznesore dhe atë në vitin 2015
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0.5
3.6
9
0.5
0.5
16.3

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Investimet e Huaja Direkte janë burim kryesor i financimeve të jashtme në vendet në
zhvillim dhe në këtë kuadër edhe i Kosovës. Investimet e huaja mund të rrisin formacionin
e kapitalit fiks dhe të ndihmojnë në bilancin e pagesave. Investmet e Huaja Direkte kanë
për qëllim për të gjeneruar rritje të prodhueshmërisë, punësim, rritjen e eksportit si dhe
kontribuon në zhvillimin afatgjatë ekonomik të vendeve në zhvillim.
Për të rritur Investimet e Huaja Direkte Kosova ka nevojë për përmirësim në kuadrin
ligjor dhe instuticional.
Autoritetet duhet të bëjnë përpjekje për përmirësimin e mjedisit të biznesit me qëllim
rritjen e Investimevte te Huaja Direkte. Një nga masat më të rëndësishme që mund të
ndërmerret nga qeveria për nxitjen e Investimeve të Huaja Direkte është heqjen e
barrierave që lidhen me Investimet e Huaja Direkte në mënyre që të përmirësohet klima
e investimeve në Kosovë dhe perceptimi i sajë nga investitorët e huaj.
Një problem kryesorë që ndikon jo vetëm në Investimet e Huaja Direkte është
korrupsioni.Me qëllim lehtësimin e investimeve të huaja, një masë e rëndësishme do të
ishte eliminimi i rregulloreve të panevojshme (të cilat krijojnë hapësira për korrupsion).
Rregulloret tjera duhet të jenë më transparente dhe të përgjegjshme.
Kuadri ligjorë duhet të përforcohet jo vetëm në aspektin e legjislacionit por edhe të
zbatimit të tij.
Së fundmi Qeveria mund të inkurajojë zhvillimin e zonave të veçanta gjeografike brenda
vendit të cilat përfaqësojnë zona me mundësi të mëdha investimi në vend ,duke u
përpjekur ta bëjnë vendin më tërheqës. Zona të tilla janë ato industriale ose turistike(si
psh zonat malore). Zhvillimi i këtyre zonave mund të kërkojë investime dhe burime të
mëdha, megjithatë fillimisht mund të ndërmiren projekt piote ,të cilat mund të vihen në
zbatim në plan më të gjerë pas funksionimit të tyre.
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